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Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të pjesshme
për Shkallën Bachelor

Abstrakti
Virtytet, ashtu siç janë pjesë e natyrës njerëzore, ato gjithashtu janë pjesë e ndërtesave të cilat
patjetër ndikojnë në menyrën se si ndihemi brenda apo jashtë tyre, duke i shikuar dhe duke i
shfrytëzuar këto të fundit.
Alain de batton, në librin e tij të titulluar “Arkitetktura e lumturisë” trajton virtytet e ndërtesave,
e të cilat sipas tij janë:
1. Rregulli
2. Eleganca
3. Koherenca
4. Vetënjohja
5. Ekuilibri

Andaj, punimi i kësaj teme të diplomës është bazuar pikërisht në këto pesë virtyte.

Rregulli - si virtyt i kësaj ndërtese nuk eshte vetëm virtyt i strukturës arkitektonike por është
edhe virtyt i organizimeve te banesat të cilat janë bazuar në rregulloret dhe standardet në fuqi.
Eleganca- është e lidhur ngushtë me thjeshtësinë dhe si e tillë edhe ky punim mendoj se është i
tillë.
Koherenca- në arkitekturë koherenca dhe jokoherenca kanë të bëjnë me mungesën e identitetit,
ky virtyt i pergjigjet mjaft mirë ndertesës e cila është mjaft e ngrohtë dhe lehtë e identifikueshme
si një ndertesë e banimit.
Vetënjohja- është virtyt i ndërtesave po aq sa është virtyt i njeriut.
Ekulibri- mbajtja e ekuilibrit në ndërtesa, qoftë ajo e brendshme apo e jashtme, ka të bëjë me
balancimin në mes të të rregulles dhe komplekses, natyrales dhe artificiales.

Abstract
Virtues, just as they are part of human nature, are also part of the buildings that definitely affect
how we feel inside or outside by looking at and using those buildings.
In his book called "The Architectures of Happiness" Alain de batton deals with the virtues of the
buildings that according to him are:

1.The Rule
2. Elegance
3. Coherence
4. Self Determination
5. Ecuilibration

So, the topic of this thesis is based precisely on these five virtues;

The rule - as the virtue of this building is not only the virtue of the architectural structure, but it
is also the virtue of housing arrangements that are based on regulations and standings that are in
force.
Elegance - is closely related to simplicity and as such it was taken under consideration
Coherence - in architecture the coherence and incoherence are related to lack of identity, this
virtue responds well to the building which is quite warm and easily identifiable as a residential
building.
The self-determination of the virtues of buildings is as much as man's virtue.
Equilibrium in buildings, whether indoor or external, has to do with balancing between the rules
and the complex, natural and artificial.

Falënderimi
Ky punim më mundësoi të shohë më për së afërmi se si bëhet një projekt prej fazës fillestare (të
gjitha analizat e nevojshme për projektim) e deri në përfundimin e një projekti, gjithashtu më
mundësoi të ofrojë rekomandimet më të mira të mundshme për zgjidhjen dhe organizimin sa më
të mirë të një ndërtese të banimit.
Ky studim nuk do të ishte përmbledhës dhe përmbajtësor pa përkrahjen e mentorit të temës Prof.
Dr. Binak Beqaj, për të cilin shprehë mirënjoheje dhe falënderim të veçantë për vëmendjen që
më ka kushtuar dhe korrektësinë që ka treguar gjatë punimit të këtij punimi dhe gjatë gjithë
periudhës së studimeve.
E falënderoj në veçanti familjen time për kurajën, angazhimin, durimin që treguan dhe ndihmën
që më dhanë për realizimin e studimeve dhe të këij punimi.
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1. HYRJE
1.1 Nocioni mbi arkitekturën
Fjala arkitekturë rrjedhë nga fjala greke “αρχη” (arché) që do të thotë “zanafillë, fillim, bazë, i
pari” dhe nga fjala “τέχυη” (techné) që do të thotë “art, zanatë, teknikë”. Kuptimi më i gjerë i
fjalës është “zanati i parë”, “arti i parë”. Ndërsa profesionisti i kësaj është arkitekti, që sipas
greqishtes së vjetër rrjedh nga fjala “architéctos” dhe do të thotë “zanatçi, artist i ndërtimit,
mjështër i ndërtimit”. Në latinisht përdoren fjalët “architector” që do të thotë “ndërtoj”, si dhe
“architecti, architecton, architectus” që do të thotë “mjështër i ndërtimit”. Termin arkitekt në
literaturë i pari e permend Vitruvi, (arkitekt dhe inxhinjer romak, 85 p.e.s.-20 p.e.s) në veprën
e tij “De architectura libri decem” (“Dhjetë libra mbi arkitekturën”), i cili njihet si një ndër
teoreticientët më të hershëm të arkitekturës. Vitruvi, duke diskutuar rreth profesionit të
arkitektit, shkruan se “... as shkenca pa talent, por as edhe talenti pa shkencë nuk mund të
krijojnë artistin perfekt (arkitektin v.j). Prandaj arkitekti duhet të jetë edhe i ditur, edhe i aftë
në vizatim, njohës i mirë i gjeometrisë dhe historisë, të ketë lexuar mbi filozofinë dhe të njohë
muzikën, të mos jete laik edhe ne mjeksi, të ketë njohuri juridike, të ketë johuri edhe në
astrologji dhe në ligjet e gjithësisë”.

1.2 Definimi kolektiv – shumëbanesor

Objektet shumëbanesore të banimit mund të definohen si grumbullim i njësive për banim të
përkohshëm apo të përhershëm, të përsëritura horizontalisht dhe vertikalisht në disa kate,
të cilat ndajnë së bashku strukturën, konstruksionin dhe një numër të kthinave dhe
hapësirave kolektive, qoftë të brendshme (komunikimin, kthinat sociale, kulturore, të
shërbimeve, etj) po ashtu edhe të jashtme (rrugicat, oborret, kopshtet, parkingjet, etj).
Karakteristikë veçuese e objekteve shumëbanesore është DENSITETI.
Këto objekte varësisht prej vendit, dedikimit specifik dhe konceptit të dizajnit njihen edhe si:
Banim Kolektiv, Banim Shumëfamiljar, Ndërtesa Apartamentesh, Banim Shumëkatësh, Banim
me Shumë-njësi, Banim Urbn.
1.3 Banimi Kolektiv - shumëbanesor në Romën e Lashtë

Në Romën e lashtë, Insulae ishin ndërtesa të mëdha apartamentesh ku banonin e jetonin romakët
e shtresës së ulët dhe asaj të mesme (plebsi). Zakonisht katet përdhesë përdoreshin si taverna,
dyqane dhe biznese, ndërsa katet e më sipërme shërbenin për banim. Këto ndërtesa në
Perandorinë Romake arrinin gjer në 10 e më shumë kate, të lidhura me
një numër të madh shkallësh, e në disa raste gjer në 200 sosh. Të dhënat arkeologjike tregojnë po
ashtu se ndërtesa shtatë kateshe ekzistonin edhe në qytete provinciale të shek. III të erës sonë.

2.Analiza e lokacionit
2.1 Pozita Gjeografike
Plani Urban Rregullues MatI përfshin ë sipërfaqen prej 225,1 ha dhe gjendet në pjesën lindore
-periferike tëPrishtinës.
Është e kufizuar me:
- Në Perëndim me skajin e zonave të ndërtuara
- Në Jug me ”Përroi i Matit”,
- Në Lindje me përroin në pjesën perëndimore të Matiçanit,
- Në Veri me rrugën Isa Kastati dhe qarkorja e brendshme që do të ndërtohet në të
ardhmen.

Fig. 1: Zona e Planit urban rregullues
(Burimi: Plani Rregullues Urban )

2.1.1 Lokacioni në qytet /rrethina dhe lidhjet
Mati është i vendosur në pjesën jug-lindore të Prishtinës. Kjo zonë është pjesë e luginës në
drejtimin perëndim-lindje, në jug të Gërmisë. Është e kufizuar në perëndim nga disa zona
të shkallës së lartë të banimit , të cilat njëherësh formojnë skajin, kufirin e qytetit të
Prishtinës. Fshati Matiçan shtrihet në luginën në lindje të zonës. Viteve të fundit janë bërë
shumë ndërtime në mes të Prishtinës dhe Matiçanit .

Fig. 2 Lokacioni në qytet
(Burimi: Plani Rregullues Urban )
Ka disa rrugë të gjera të cilat vijnë nga qendra në drejtim të Matit, mirëpo shumica prej
tyre ndalen mu para kufirit të qytetit. Janë vetëm dy prej rrugëve të cilat kalojnë
përgjatë gjithë zonës, Isa Kastrati në veri dhe Muharrem Fejza në jug.

2.1.2 Lokacioni i parcelës - Lagja "Mati 1" rr "Enver Maloku" Prishtinë

Lokacioni gjendet në lagjen "Mati 1" Rreth rrugës Enver Maloku me një sipërfaqe prej 1600 m2
ku ka një pozitë shumë të mirë gjeografike me vetëm 3 Km nga qendra e qytetit, me nje terren
kryesisht të rrafshët me një ramje te lehtë rreth 5%, si dhe me një infrastrukturë shumë të mirë
rrugore, ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe të elektrikës.
Ajo çka e bënë më të veçantë këtë lokacion është sepse ka qasje shumë të shpejtë në Rrugen B
dhe C, si dhe ka shumë afer qerdhe për femijë, Sh.f “Pavarësia”, Fakultetin Teknik të UP-së, si
dhe QKUK-në .

Fig 3. Siperfaqja e Parceles

2.2 Topografia / Struktura e peizazhit
Zona është e vendosur në pjesën veriore të luginës së Matiçanit . Terreni pëson rënie
duke shënuar pikën më të lartë tek rruga Isa Kastrati në drejtim të Përroskës së Matit.
Përbrenda zonës diferenca në mes të niveleve arrinë vlerën prej 120 metrave. Në pjesën
veriore të rrugës Isa Kastrati është lugina më e vogël por më e thiktë.
Zona është e rrethuar nga pyje të larta, si në jug ku kemi pjesën kodrinore dhe në veri të
tërë pjesën e Gërmisë. Pjesa jugore e pyellit është theksuar me prerjet dhe shkatërrimet e
shumta që i janë bërë. Pjesë të kodrave dhe maleve të cilat nuk janë të mbuluara me drunjë
janë kryesisht livadhe ose tokë e djerrë. Pjesa më e madhe e zonës është tokë e fermës por
jo e tëra është duke u kultivuar. Sidomos në pjesën veriore, shumë prej ndërtimeve janë
realizuar në tokë të kultivuar.
Në pjesën veri-perëndimore të zonës, janë të vendosura varrezat . Ka disa drunjë dominues të
mëdhenjë, rrethoja dhe shkurre, kryesisht në pjesën veri-lindore.

Fig. 4 Harta me izohips
Toka në këtë zonë është mjaftë pjellore dhe e përshtatshme për kultivim. Ndërtimi në
këtë zonë nuk paraqet ndonjë problem, por vendosja e drenimit mund të jetë vështire e
realizueshme. Uji nëntokësor gjendet 1 metër nën sipërfaqe të tokës. Toka në pjesën
jugore, aty ku rrjedhë përroska e Matit,përmbanë lymishte të shkriftë. Kjo tokë është
më pak e përshtatshme për ndërtim.
Pjesa më e madhe e lumenjëve dhe e përrenjëve janë tepër të ndotur. Pjerrësitë si dhe gropat
keqpërdoren për hedhjen e plehrave, materialit ndërtimor dhe mbeturinave.
Kështu uji është ndotur që në burim.

2.3 Destinimi i siperfaqeve
E gjithë lagja është urbanizuar përmes formimit të blloqeve me destinim banim, afarizëm,
përmbajtje tjera të nevojshme, të cilat blloqe kufizohen me rrugët interne të kompleksit.Nuk
ka ndonje kriter të raportit të sipërfaqes së banimit dhe afarizmit.
Blloku urbanistik përmbanë:
Destinimi Mix (Banim, apartamente luksoze, salla për trajnime, restorant, art studio, zyra,
salla për konferencë, garazhime, studio të ndryshme, shitore ekskluzive, fitness)
-

Emërtimi i lokacionit : Zonë banimi i Lartë (Rruga : Muharrem Fejza, Mati 1-Prishtinë)

-

Destinimi i objekteve : Objekt Afarist-Banesor

-

Etazhiteti i VII - XI

-

Koeficienti i shfrytëzimit të nëntokës 0.7

-

Koeficienti i shputës 0.2 - 0.4

-

Koeficienti i ndërtimit 1.8 – 3

2.4 Rregullimi i sipërfaqeve të lira dhe atyre gjelbëruese
Sipërfaqet e gjelbëruara publike i shërbejnë disa qëllimeve të rëndësishme, ato
strukturojnë një zonë të madhe në lagje më të vogla.
Ato sigurojnë sipërfaqe për rekreacion, si për banorët e Matit ashtu edhe për banorët e
zonave përreth. Zonat e gjelbëruara gjithashtu lidhin zonën me peisazhin përreth, ato
gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e ambientit . Sidomos përroskat në
këtë zonë janë mjaft të ndotura dhe kanë nevojë për mbrojtje.
Gjelbërimi si element estetik dhe funksional në lagjen Mati 1 nuk e ka trajtimin meritor.
Që të sigurohet minimumi i sasisë së zonave sportive, në kete lokacion, një pjesë e
sipërfaqes së gjelbër publike është destinuar për zona sportive. Lokacionet në lidhje të
afërt hapësinore me qendrat shkollore janë zgjedhur që të maksimizojnë shfrytëzimin e
përbashkët të zonave sportive. Lokacion tjetër për sport është zgjedhur afër përroit të
Matit .
Lokacionet e identifikuara si sheshe publike të lojës sigurojnë minimumin e sasisë së
shesheve të lojës në këtë zonë. Që të lejohet fleksibilitet i lartë në projektim dhe
ndërtim, zonat nuk janë përcaktuar në mënyrë ekzakte.
Që të sigurohet një sasi minimale e gjelbërimit të gjatë, mbjellja e tyre është
rregulluar në zonat me sipërfaqe të lira.
Që të sigurohet struktura e rrugëve ekzistuese dhe struktura e gjelbër në sipërfaqet
publike, mbjellja e gjelbërimit të lartë është rregulluar që të bëhet në zonat e
transportit.

2.4 Infrastruktura
Zona e “Mati 1“ posedon një infrastrukturë teknike – rrjet të ujësjellësit, kanalizimit,
elektrike, të PTK-së, por kjo nuk mjafton për një kapacitet të planifikuar të ndërtimit, prandaj
krahas rrugëve të planifikuara duhet të inkoporohet edhe rrjeti i infrastrukturës në tërësi në
mënyrë që të përballohen kapacitetet.
Prandaj, kjo do të funksiononte me realizimin e infrastrukturës bazë në kuadër të
kompleksit.

Fig. 5

Preja tërthore J: rruga përmbledhëse / rrugët lokale me një rresht të
parkimit- Muharrem Fejza

Fig. 6

Prerja tërthore A: Bulevardi kryesor, Rruga C e planifikuar

Fig. 7

Prerja tërthore B: Bulevardi kryesor në ballkonet urbane

2.6 Kushtet klimatike
Prishtina është kryeqyteti dhe qyteti më i madh në Kosovë. Gjithashtu, është edhe qendra
administrative e Komunës së njëjtë. Prishtina është e vendosur në koordinatat 42 ° 40 '0 "Veri
dhe m2 21° 10' 0" Lindje. Sipërfaqja e Komunës së Prishtinës është rreth 523 km2. Shtrihet në
planin morfologjik të Kosovës dhe përfaqëson një plan aluvial të mbuluar me sedimente të
liqeneve, dhe nga ana gjeologjike është një depresion tektonik, i cili është ngritur gjatë
ndryshimeve të Oligo-Miocene. Klima është kontinentale, me dimra të ftohtë dhe verëra të
nxehta, me mesatare të reshjeve prej 600 mm për vit.

2.7 Objektet Ndertimore
Lagjet e qytetit në Perëndim kanë tri struktura të ndryshme. Pjesa e sipërme në veri është e
ndërtuar me shkallë të ultë të ndërtimit përgjatë rrugëve të ngushta. Në pjerrtësi në drejtim
të jugut dhe lindjes, në kufi me zonën e Planit Urban Rregullues, janë ndërtuar disa zona të
shkallës së lartë të banimit me lartësi deri në 10 etazhe. Në jug, universiteti dhe spitali janë
ndërtuar në formë kompleksi, me disa ndërtesa të vendosura në sipërfaqen e parkut .
Fshat i i vjetër i Matiçanit gjendet në pjesën lindore të zonës, është një fshat me rritje
natyrore rrethore. Shkalla e ultë e ndërtesave është e grupuar përreth rrugës duke formuar

një rreth, me rrugë t ë vogla radiale në disa drejtime. Fshat i është duke u rrit ur përgjat ë
rrugës kryesore në mes t ë Matiçanit dhe Prishtinës dhe më tutje në drejt im të luginës së
liqenit të Badovcit . Pjesa jugore e lumit “Përroska e Matit ” është gjithashtu e mbuluar
me vendbanim të shpërndarë.

Që nga viti 1999 shumë ndërtime pa leje janë bërë në këtë zonë. Këto ndërtesa janë
shpërndarë përgjatë pjesës më të madhe të kësaj zone, edhe pse ekzistojnë disa vende me
përqendrim më të madh. Pjesërisht është bërë dendësimi i vendbanimeve ekzistuese.
Ndërtime të reja kemi edhe në të dy skajet.
Zona ka definuar në mënyrë mjaft të qarë kufijtë hapësinor në të tri drejtimet.
Në perëndim, zonat me një shkallë të lartë të banimit së bashku me përroin me bregun në
pjerrtësi krijojnë murin e qytetit . Ky kufi urban ndërpritet vetëm në disa pika, kryesisht
aty ku rrugët kryesore ndërpriten. Në Veri, është krijuar kufiri natyral nga Mali I
Gërmisë dhe në jug nga kodra. Kufiri në jug është i hapur në disa pika, ku përrenjtë e
vegjël kanë prerë lugina të vogla.
Kufiri natyror në lindje është formuar nga përroi, i cili rrjedhë poshtë tek Përroska e Matit.
Përroi i tretë ndërprenë zonën, duke krijuar dy nën-zona të ndryshme.

3 SWOT Analiza
Përparësit
-

Mangësitë

Qasje e lehtë në qytet nga rrugt qe e

- Shfrytëzimi i hapsirës jo reacional dhe

jo i qëndrushëm

lidhin lagjen mati 1

-

- Mirmbajtja e rrugëve jo adekuate rreth zones

Rruga qe kalon rreth loakcionit

ku eshte projektiar, dhe nje rruge e

- Kualiteti i dobët i infrastrukturës

planifikuar te kaloj ne pjesen e
prapme te objektit
-

rrugore
-Hapsira të pamjaftushme për veprimtari

Hapsira të mjaftueshme të

rinore dhe për të moshuar

Afersia me shkollen fillore,

- Standart I ulët i jetesës

-

Qerdhe per femije

- Shpërndarja jo adekuate hapsinore e

-

Afersia e QKMF ,Fakulete etj

infrastruktures

-

Vija rregulluese dhe vija ndërtimore

- Trafiku urban shume i dendur

përgjat rrugës kryesore në nivelin e duhur.
-

Afersia me Ndërtesat administarative

dhe shëndetsore

– Shume objekte te ndertuara pa leje te
cilat e kane demtuar jashtezakonisht
zgjidhjet adekuate urbane

Si përfundim i përparësive dhe mangësive në këtë zonë është e rëndësishme që këto
mangësi që i përmendëm të bëhet zgjidhje sa më parë për shkak se pikat e lartë cekura
janë të domosdoshme për një jetë të qetë urbane.

4. Deklarimi i problemit
Kujtojmë se e gjithë lagjja Mati 1 që nga paslufta ka pasur një zhvillim shumë të
hovshem sidomos të ndertimeve pa leje të cilat e kanë degraduar jo vetëm këtë pjesë por
edhe qytetin e Prishtinës në tërësi. Si pasojë e këtij degradimi edhe sot e kësaj dite i
vuajmë pasojat e këtyre ndërtimeve të cilat e kanë ngulfatur këtë pjesë me objekte pa
kurrfarë kritere as nga arkitektrua e cila është një katrahurë e vërtetë, as nga kualiteti e aq
më pak nga planifikimi urban i cili në atë zonë karakterizohet me rrugë të ngushta e
objekte pothuajse të ngjitura për njëra-tjetrën.
Mungesa e ngrohëtores së qytetit: edhe pse gypat e ngrohëtores janë të shtrira deri afër
kesaj lagje, ende nuk janë bërë kyçjet për këtë zonë.
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5.DETYRA PROJEKTUESE
Detyra projektuese përmban:
Në kuadër të lokacionit të projektohet Ndertesë afaristo – banesore në dy llamella

SITUACIONI :
Analiza e situacionit duhet të përfshijë:
➢ Sipërfaqja e parcelës 1600 m2
➢ Qasjet në lokacion
➢ Orientimi i ndërtesës

PJESA E BODRUMIT:
Pjesa e bodrumit duhet të përfshijë:
➢ Garazhat për vetura, depotë
➢ Nënstacionet hidroteknike 10.8m2
➢ Nënstacionet termoteknike 4 m2
➢ Kthinat për mirëmbajtje 4 m2
➢ Sipërfaqen e përbashkët

PJESA E PËRDHESËS - AFARIZËM
Pjesa e përdhesës duhet të përfshijë:
➢ Lokale afariste
Lokali 1 Sip. 141.2 m2
Lokali 2 Sip. 113.2 m2
Lokali 3 Sip. 310.6 m2
➢ Hapësiren për shumëqellime 65.7 m2

PJESA E KATIT KARAKTERISTIK
Pjesa e katit karakteristik duhet të përfshijë:
➢ Banesë tri dhomëshe, B1- 82.7 m2, B2- 88.5 m2, B4-89.8 m2
➢ Banesë katër dhomëshe, B3- 133.6 m2
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PJESA E HAPSIRËS SË JASHTME
Pjesa e hapsirës së jashtme duhet të përfshijë:
➢ Parkingje të jashtme për vetura
➢ Hapësirë gjelbëruese
➢ Kënde të lojërave për fëmijë

a. Përshkrimi Teknik i Objektit

1. Lokacioni
Ky objekt është projektuar të ndërtohet ne Lagjen Mati 1 në Prishtinë, Kosovë në teren me
ramje 3 % .
Lokacioni i paraparë për projektin e objektit ka sipërfaqen prej 1600 m2 (bruto),

2. Etazhiteti
Objekti është projektuar të ndërtohet në 9 nivele: Bodrumi, Përdhesa dhe 7 Kate .
Bodrumi ka lartësi H=2.8 m (dysheme-dysheme),
Përdhesa ka lartësi H=3.6 m (dysheme – dysheme).
Katet e banimit katet 1-7 kanë lartësi H=2.9 m, (dysheme – dysheme)
Kuota relative e përdhesës është 0.00 dhe kjo kuotë në raport me terenin dhe pikën referuese
është dhënë në pjesën grafike të projektit.
Lartësia maksimale e objektit nga terreni është 23.9 metra.

3. Përmbajtja
Siç është cekur edhe më lart, objekti zhvillohet në 9 nivele dhe përshkrimi teknik do të bëhet
në kontekst të niveleve dhe grupacioneve.
•

Në Bodrum janë këto grupacione:

a) Garazhat
b) Bërthama e banimit
c) Depotë
a) Garazhat
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Dyshemeja e garazheve është fer beton i cili duhet të punohet pas kryerjes së punëve finale
me beton të posatshëm të përgatitur si dhe lustrimi dhe finalizimi me ngjyrë, muret duhet të
suvatohen me llaq. Derat e garazhës janë roller nga panelet e aluminit pa mbrojtje termike të
cilat komandohen për hapje nga ana e brendshme nëpërmes një paneli metalik me lartësi 220
cm.
Depotë janë të ndara në mes vete me mure të siporeksit, dyshemeja është prej pllakave të
keramikës, muret finalizohen me suvatim me llaq cementoje që përfitohet nga rëra dhe
cementoja e bardhë. Dyert janë nga alumini i eloksuar pa mbrojtje termike.

b) Bërthama e banimit
Ka dysheme prej pllakave të granitit artificial dhe janë të qëndrueshme ndaj abrazionit
për shkak të frekuentimit të madh të banorëve. Muret do të jenë të suvatuara dhe të
finalizuara me glet dhe ngjyrë por pjesërishte do të kemi edhe përdorimin e tullës së
fasadës e cila është e përdorur edhe në fasadën e objektit. Plafoni është suva glet dhe
ngjyrë.
•

Në përdhesë janë këto grupacione:

d) Lokalet afariste
e) Bërthama e banimit
f) Hapsirat per shumë qëllime

d) Lokalet Afariste
Në përdhesë gjeneden 5 lokale afariste të cilat janë të ndara në mes vete me mure prej
blloqeve të argjiles e të cilat finalizohen me glet dhe ngjyrë kurse muret e jashtme që i
ndajnë me korridorin janë prej aluminit të eloksuar me mbrojtje termike dhe me
karakteristika tjera si në projekt. Dyshemeja është prej pllakave të granitit artificial ku si
shtresa paraprake kemi estrih betonin (beton i thjeshtë i përforcuar me fije të imëta
plastike), foljen dhe stiropor i presuar N4 4cm si dhe plafoni është i varur dhe
ekzekutohet me konstruksion të lehtësuar të aluminit në të cilin montohen pllakat e
rigipsit me trashësi t=1.25 cm.. Bashkimi i pllakave duhet të bëhet me trake dhe mbyllja
me fugë, ndërsa finalizimi duhet të bëhet me një shtresë glet (fini) në tërë sipërfaqen e
pllakave si dhe finalizimi me ngjyre.
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f) Hapësira për shumë qëllime
Qasja deri tek kjo hapësirë bëhet direkt nga korridori qëndror. Kanë siperfaqe prej 57.88
m2. Për secilën banesë të bllokut A dhe B është llogaritur 1.5 m2 dmth: 36 x 1.5 = 54m2
< 57.88 m2 dhe 34 x 1.5 = 51m2 < 54.85 m2 . Shfrytëzohet për nevojat e përbashkëta të
banorëve, mbledhje të ndryshme etj.. Është e ndarë prej hapësirave tjera me mure prej
blloqeve të argjiles të cilët finalizohen me glet dhe ngjyrë. Dyshemeja është prej pllakave
të granitit artificial, ku si shtresa paraprake kemi estrih betonin (beton i thjeshtë i
përforcuar me fije të imëta plastike), foljen dhe stiropor i presuar N4 4cm si dhe plafoni
është i varur dhe ekzekutohet me konstruksion të lehtësuar të aluminit në të cilin
montohen pllakat e rigipsit me trashësi t=1.25 cm.. Bashkimi i pllakave duhet të bëhet me
trake dhe mbyllja me fugë, ndërsa finalizimi duhet të bëhet me një shtresë glet (fini) në
tërë sipërfaqen e pllakave si dhe finalizimi me ngjyrë.
•

Në Katet e banimit janë këto grupacione:

a. Bërthama e objektit me korridor qëndror
b. Banimi
-

b.01 Qëndrimi ditor

-

b.02 Trepezaria

-

b.03 Kuzhina

-

b.04 Dhomat e fjetjes

-

b.05 Banjot dhe wc-të

-

b.06 Depotë

-

b.07 Ballkonet

-

b.08 Terasat

a.Berthama e objektit me korridor qëndror.

Emërtimi i objektit shumëbanesorë në konteskt të mënyrës së komunikimit dhe qasjes në
banesa është objekt me korridor qëndror, kurse komunikimi vertikal bëhet kryesisht përmes
ashensorit. Ashensorët me dim. të kabinës 250/160 janë të përshtatshëm për bartjen e 13
personave, duke përfshirë edhe njerëzit në karroca dhe kanë kapacitet deri në 1000 kg.
Ashensori ka 9 stacione me dyer rrëshqitëse automatike dhe me monitor që tregon
vendndodhjen dhe lëvizjen e ashensorit. Dyert duhet të jenë nga inoksi kurse kabina, muret
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dhe plafoni janë kombinim i inoksit me laminat. Dyshemeja është e njëjtë sikurse dyshemeja
e hollit, pra është me pllaka të granitit .
Shkallët, perveq që shërbejnë si komunikim në kushtet normale dhe në rast të defektit në
ashensor, janë të planifikuara edhe si shkallë kundër zjarrit. Në kuadër të tyre duhet të
parashihet edhe ventilimi. Përparësi tjetër e këtyre shkallëve është se kanë ndriqim natyral,
por gjithashtu janë të pajisura me ndriqim panik në rastet kur mungon energjia elektrike.
Gjerësia e krahut të shkallëve është 150 cm, kjo gjerësi është llogaritur në bazë të rregulles
për ndërtesat më të larta se 3 kate. Gjerësia e krahut prej 120 cm. duhet të rritet nga 6 cm. për
secilën dhomë gjumi.
Materializimi i shkallëve është si vijon: shkelëset, balloret dhe pushimoret janë prej gurit të
granitit, muret janë beton arme, të cilat finalizohen me llaq glet dhe ngjyrë. Dyert me anë të
të cilave qasemi në kafazin e shkallëve duhet të jenë zjarrduruese me kohëzgjatje deri në 120
minuta, kurse dyert tjera duhet të jenë alumin i eloksuar dhe xham pa mbrojte termike.
Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet

bagllamave dhe dorezave të cilat për arësye të

frekuentimit të madh duhet të jenë nga inoksi dhe të kenë qëndrueshmeri të madhe (heavy
duti), ndërsa rrethoja e shkallëve duhet të jetë prej profileve të inoksit, sipas detajeve në
projekt.

b.Banimi

Kati karakteristik prej katit 1 deri 7 përmbajnë banesa tri dhomëshe dhe katër dhomëshe.
Orientimi i banesave është kryesisht jug, perëndim dhe lindje. Ndarja e banesave në mes veti
dhe me korridor është me mure shumë shtresore dhe atë 12 cm. bllok gjysëm giter nga
argjila, 10 cm. izolim lesh guri dhe 12 cm. bllok gjysëm giter nga argjila, në menyrë që të
kemi një izolim të mirë akustik.
b.01 Qëndrimi ditorë dhe trapezaria: Dyshemeja është nga parketi i klasit të parë të
bungut i cili duhet të gërryhet, të bëhet mbushja e fugave, lustrimi dhe ngjyrosja me llak
ushqyes jo shkëlqyes, muret dhe plafoni duhet të suvatohen dhe të finalizohen me llaq dhe
ngjyrë. Lartësia e pastër konstruktive është 270 cm. dhe pas finalizimit si lartësi e pastër neto
do të jetë 260 cm.. Kjo lartësi është e njëjtë për të gjitha kthinat e banesave.
b.03 Kuzhina: dyshemeja dhe muret janë prej pllakave të keramikës kurse plafoni duhet
të suvatohet dhe të finalizohet me llaq dhe ngjyrë.
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b.04 Dhomat e fjetjes: dyshemeja është nga parketi i klasit të parë të bungut i cili duhet
të gërryhet, të bëhet mbushja e fugave, lustrimi dhe ngjyrosja me llak ushqyes jo shkëlqyes,
muret dhe plafoni duhet të suvatohen dhe të finalizohen me llaq dhe ngjyrë.
b.05 Banjot dhe wc: te dyshemeja dhe muret janë prej pllakave të keramikës, muret dhe
plafoni duhet të suvatohen dhe të finalizohen me llaq dhe ngjyrë.
b.06 Depotë: dyshemeja është prej pllakave të keramikës, muret dhe plafoni duhet të

suvatohen dhe të finalizohen me llaq dhe ngjyrë.
b.07 Ballkonet: dyshemeja është prej pllakave të keramikës, rrethoja duhet të jetë prej

profileve të metalit të ngjyrosura me minium dhe ngjyrë për mbrojtje nga korrozioni.
b.08 Terasat janë kryesisht të finalizuara me pllaka klinker dhe pjesërisht janë edhe si

gjelbërim, izolimi është shumështresorë duke filluar me rërën për ramje 0 deri 5 cm. folie
stiropor i presuar.

Materialet
•

Fasada

Materialet që do të përdoren janë të prodhuesve të cilët përcaktojnë dhe prijnë në caktimin e
normativave të EU: STO AG, SwissPearl, etj..
Përveç respektimit të euronormave mbi kursimin e energjisë:
a.

Koeficienti i kalimit të nxehtësisë K< 0.8 W/m2K,

b.

Materialet termoizoluese dhe fasada do ti plotësojnë kushtet izoluese,

c.

Zjarrdurueshmërinë,

d.

Ngjyrat do të jenë harmonike dhe do e shprehin ngrohtësinë te pjesa e banimit –

stucco veneziane effect,
e.
•

Do të ketë kombinim të tullës dhe fasadës
Dritaret dhe Dyert ( Fasadë )

Materialet që do të përdoren janë të prodhuesve të cilët përcaktojnë dhe prijnë në caktimin e
normativave .
Përveç respektimit të euronormave mbi kursimin e energjisë:
a. Koeficienti i kalimit të nxehtësisë K< 1.1 W/m2K.
b. Xhamat janë termopan 4+14+4+16+4 [ xhami i brendshem LOWE]
•

Dyshemeja
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Materialet (parketi dhe pllakat – gres/porcelan) që do të përdoren janë të prodhuesve eminent
në EU, cdoherë duke pasur parasyshë ndikimin e kushteve atmosferike dhe koeficientin e
rrëshqitjes (antislip) për pllakat që do të përdoren në hapësirat e jashtme.
•

Ashensorët
Ashensorët do të jenë të prodhuesve të njohur botëror si OTIS, Schindler, Thysen Krup

Kleman etj, të cilët i plotësojnë të gjitha EU normativat. Finalizimi i tyre (enterieri) do të jetë HD
(Heavy Duty) – sipas EU normativave. Me këto specifika me dimensione 160x250 i
përshtateshëm për bartjen e13 personave, duke përfshirë edhe njerëzit në karroca. Dimensionet e
kabinës janë: 1200 mm. gjerësi x 2100 mm. thellësi x 2075 mm. lartësi.
EMËRGJENCA: SISTEMI EMËRGJENT - Në rast se ndalet rryma gjatë lëvizjes, atëherë
ashensori ndalet në katin më të afërt, hapen dyert dhe personat mund të dalin jashtë. Materiali i
mureve: kombinim LAMINAT dhe INOX, Dyshemeja me granit të njëjt sikurse dyshemeja e
hollit.
DYERT: AUTOMATIKE
-

Dyert e kabinës (1): Dy panela Automatike INOX : 800 mm. gjerësia x 2000 mm
lartësia.

-

Siguria: Dy orë qëndrueshmëri kundër zjarrit. Gjithashtu duhet të jetë i pajisur me
ventilatorë dhe monitor brenda dhe jashtë kabinës. Monitori tregon pozitën dhe kahjen e
lëvizjes së ashensorit. Kujdes të veçantë duhet kushtuar shpejtësisë së ashensorit, e cila
duhet të jetë në maksimumin e mundshëm.
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